




Economic and political development under demi-sovereignty: the
West Bank
Recently  I spent some days  in  the West Bank.  I had not been to any of  the
territory  once  known  as  the  Levant,  between  Anatolia  and  Egypt.  But  my
research on economic and political development – or as Adam Smith would
have said, the wealth of nations – has entailed long­term field­work in places
from Pitcairn  Island  to  Italy,  India, South Korea, Taiwan and more.  In  these
places  I  studied  institutions  and  their  incumbents,  for  tasks  ranging  from
village­level management of common property resources (like irrigation and grazing) to the state­
level  implementation  of  industrial  and  technology  policy.  I  encountered    the West  Bank  at  the
invitation  of  the  Kenyon  Institute,  which  arranges  visits  by  British­based  academics.    I  gave
several  lectures,  interviewed  governmental  and  non­governmental  officials  and  owners  of  small
factories, and travelled across much of the territory. I was struck by the effects of the Israeli control
system  on  conditions  of  Palestinian  life  at  the  capillary  level,  below  the  level  of  feuds  and
negotiations at the top.  This is a reflection on my experience.
Israel is one of the great success stories of economic development. If at a stretch it is classed as
“non­western”,  it  joins a very short  list of non­western countries which have become “developed”
over  the  past  two  centuries  since  the  Industrial  Revolution.  The  total  is  less  than  ten.  Israel’s
current  population of  eight million has one of  the highest  life  expectancies  in  the world;  and  its
Human Development Index score puts it well into the category of “very highly developed” (though
its  income  and wealth  distribution  is  amongst  the most  unequal  of  the  developed  countries).  It
joined the OECD in 2010. The achievement is all the more impressive given that the state came
into existence as recently as 1948.
This  essay  is  about  a  dark  side  to  the  Israeli  experience:  its  control  system  over  the  lives  of
Palestinians  in  the West Bank. Before  I  arrived  I  had  read  about  the  system. One  of  the most
eloquent accounts is by Ari Shavit in his recent book, My Promised Land: “The miracle is based on
denial….  Bulldozers  razed  Palestinian  villages,  warrants  confiscated  Palestinian  land,  laws
revoked  Palestinians’  citizenship  and  annulled  their  homeland”.[1]    But  reading  about  it  is  one
thing; encountering it at first hand is quite another.
In November  2013,  the  Israeli  foreign minister,  Avigdor  Lieberman  said:  “We  can  talk  seriously
about a political settlement with the Palestinians when their per capita GDP reaches $10,000 – not
a day before  that”  (because only  then will Palestinians have enough at stake genuinely  to want




First,  an  overview  of  the  big  numbers.  In  the  combined  territory  of  Israel  plus  Palestine,  the
population  of  Israeli  Jews  is  just  over  six  million,  of  whom  about  half  a  million  live  in  East
Jerusalem  or  settlements  in  the  West  Bank.  The  population  of  Palestinian  Arabs  is  about  six
million,  of whom  some 2.7 million  live  in  the West Bank,  1.7 million  in Gaza  and  1.7 million  in
Israel.  So  the  ratio  of  Palestinian  Arabs  to  Israeli  Jews  in  the  combined  territory  is  49.8:  50.2.
However,  two qualifications have to be made. First,  the population of Palestinian Arabs  living as
refugees  is estimated at 6.8 million, bringing the number of Palestinian Arabs  to nearly 13 million.











Average  income  of  Jewish  Israelis  (at market  exchange  rates)  is  around  $40,000;  that  of  Arab
Israelis, $13,000; that of West Bankers, $3700, and less in Gaza.
At the end of the Second World War, Jews accounted for about 34 per cent of  the population of







the place was eerily  empty, with almost  no people or  goods  to be  seen. Then  I  noticed netting
strung over  the street, and  looking up  towards  the bright blue sky   was puzzled  to see garbage
strewn above  the netting. My hosts  explained  that  Israeli  “settlers”  had occupied apartments  of
departed Palestinians above the souk, or  built new apartments  on top of the Palestinians’; and
from this vantage point had taken to tossing their garbage on to the heads of passing Palestinians
















Whenever  they wanted to go or  leave the  land outside of  these slots  they walked or sometimes
tractored several  kilometres  to  the next gate, which had more extended opening hours. But  the
gate did not give them open access, even during open hours, for they also each needed a permit
to cross  the  fence. The permits didn’t  last  long. The period varied but was commonly about  two
months.  Then  they  had  to  apply  for  another  permit,  which  could  take  weeks.  Last  year  they
applied for a permit to cover the vital period of harvesting their greenhouse tomatoes, their main
source of income. The permit took 40 days to arrive, by which time the crop had rotted. They had
two more brothers who were not allowed  to cross  the  fence under any circumstances, because
years before they had been jailed for protesting Israeli rule.
On  to a nearby herder community, where  fifty households  tend several  thousand head of sheep
and goats on barren land. Herders are the poorest of the poor. Electric power lines run overhead,





tractor  their  own  water  container  to  the  depot,  fill  it,  and  pull  it  back  home.  In  2008  Israeli
authorities confiscated their water container, saying  it did not meet standards. Now they pay the
extra for Israeli­owned tanker delivery.
The  Palestine  Hydrology Group,  an  NGO,  has  been  working  for  the  past  20  years  to  improve
water  and  sanitation  facilities  throughout  the West  Bank.  The Nablus  office  has  provided  toilet
facilities  to some fifty poorer communities,  including to  this settlement of herders.  In  Israeli eyes
the toilets are illegal, because erected without a permit. The PHG knows from experience that the
chances  of  getting  a  permit  are  practically  zero.    So,  backed  by  Spanish  aid,  it  built  quickly
collapsible  toilet  cabins. With  just  a  few minutes’  notice  the  components  can  be  spirited  out  of
sight and  re­erected when  the soldiers are gone.[3]  In Area C of  the West Bank  (more  than 60
percent of the area) it is even illegal to rehabilitate a failing water cistern without a permit – which
again  the  Israeli  authorities  rarely  give. The  same  reason explains why neither  the herders nor
other communities get electricity from abundant solar energy:  solar panels would require a permit.
Worse, the same restrictions mean that areas A and B of the West Bank (comprising 40 percent of
the  area),  where  Palestinians  have  larger  scope  for  self­government,  cannot  be  connected  to
scale­efficient  infrastructure networks (for electricity and water,  for example).   A and B areas are
fragmented  into  small  enclaves  each  surrounded  by  area  C  land,  where  such  infrastructure








(The  Oslo  Accords  of  1993,  between  the  Israeli  government  and  the  Palestine  Liberation
Organization, set the framework for the governance of the Occupied Territories.)
The  fine  print  said  that  Israel  would  allocate  (or  not)  frequencies  for  the  Palestinians  –  and
frequencies are  the key  to  telecommunications. Unsurprisingly given  the enveloping structure of
rule,  the  Israeli  government  has  not  allocated  anything  like  the  needed  frequencies  to  the
Palestinian side. This  restriction  results  in  the cost of building networks  in Palestine being  three
times higher  than  they otherwise would be. Moreover,  for all  that mobile phones are ubiquitous,
Palestinians’  are  “dumb”  phones,  unable  to  access  email;  because  Israel  has  not  allocated  the
frequencies needed for 3G (for “security” reasons). Israel has allocated 3G frequencies to Israeli
companies  for serving West Bank settlers and  for giving seamless  telecommunication access  to
Israeli citizens moving about the West Bank.
The telecommunication restrictions do not end there. Telecommunications equipment can only be
imported  through  Israeli  ports.  At  customs  the  equipment may  be  held  up  not  just months  but
years.  Several  years  ago  the  Palestinian  telecommunication  agency  imported  equipment  from
Ericsson,  identical  to  Ericsson  equipment  imported  at  the  same  time  by  Israel.  The  Israeli
equipment  passed  through  customs  in  two weeks;  the  Palestinian  equipment  was  held  up  two
years for “security checks”, all the time paying daily storage fees.  Moreover, Israel also sets the









Bank’s exports are sold  in  Israel). The only alternatives  to  Israel’s ports are  two  land bridges  to
Jordan. Israel often closes one of them, and the other is often choked by insufficient infrastructure.
Israel  levies murky  forms  of  protection  against  Palestinian  products,  such  as  health  and  safety
standards  that  Palestinian  producers  cannot  comply  with.  Israeli  law  requires  a  wide  range  of
products, including pharmaceuticals, to be certified before entering Israel; but Israeli security law











share  of GDP. One need not  believe  in  free  international  trade as  a magic  solution  to  see  that
Israel’s restrictions on Palestine’s international trade – even with Israel – are a major obstacle to






pass on the balance – or not.    If some Palestinians behave badly  in  Israeli eyes, such as strike
back against the occupation or press for membership of international organizations, they may hold




Universities on  the West Bank can employ visiting academics  from outside Palestine usually  for





Everywhere  I  went  I  met  despair  about  the  Palestinian  Authority  and  its  effectiveness,  even
allowing  for  the  tight  Israeli  constraints.  People  describe  it  as  an  organization  where  heads  of
departments appointed by cronyistic criteria busy themselves with their own more or less private
affairs while  in  office  and  pay  little  attention  to what  their  subordinates  are  doing  or  not  doing.
Some 70 percent of  the  revenues of  the Palestinian Authority go on salaries  to public officials. 
Members of parliament, ministers and president pay themselves extremely generously compared
to average income:  the average salary of these officials compared to average GDP is around 24,












for my  book Governing  the  Market,[6]  were  required  by  their  job  description  to  spend  at  least
several days a month visiting  factories within  the purview of  their  sector  team, coaching  factory
owners and managers on improving production layout, investing in new equipment, exploring links
with  foreign­invested  firms  in  Taiwan,  finding  export  markets.  Industrial  Development  Bureau
coaching or nudging at the factory level was going on year after year, decade after decade.
I asked the shoe factory and soap factory owners whether they had received any visits or support






the mercy  of  its  neighbor’s  willingness  to  hand  over  its  due  revenue  and  to  allow  imports  and
exports. No state so constrained can sustain a strategy of development, and it is no wonder that –
especially  given  the  huge  remuneration  payouts  they  give  themselves  relative  to  the  average
income  –  many  PA  officials  and  ministers  become  focused  above  all  on  survival,  survival  of
themselves  in  elite  positions  and  survival  of  the  structure  of  power  from  which  they  and  their
families benefit.  Then the Washington­London­Brussels Consensus — that market liberalization is








whether  an  NGO might  be  able  to  recruit  several  dozen  engineers  with  expertise  in  industrial
processes  to staff up an agency  to provide  the kind of coaching supplied by Taiwan’s  Industrial






the Wall  and  security  fence,  which  divides  the  whole  length  of  the West  Bank,  including  deep
intrusions  to  annex  additional  land  for  Israel.  But  as  we  have  seen,  the  restrictions  penetrate











in  the well­maintained  roads,  the expensive cars,  the affluent settlements with  their bright green
lawns  in  the otherwise arid  landscape. Prompted by absolute and relative deprivation, more and










international  trade.  Yet  western military  and  civilian  support  for  Israel  continues  unabated,  with
occasional slaps on the wrist but no sanctions.
Still, even within narrow constraints the Palestinian Authority or its successor can do more than at
present  to  foster economic development. For example,  it can give higher priority  to  industry and
agriculture,  and  less  to  “services”  (including  salaries  of  public  officials).  It  can  create  a  public­











Western  media  coverage  of  Israel’s  relations  with  Palestine  tends  to  airbrush  away  the  larger
context of  Israel’s  “structural power”:  the power  to determine  the  rules within which Palestinians
have  to operate. So  the coverage starts  the clock with Palestinians attacking  Israel,  from which
Israel’s actions always look like justified self­defence.
We see the same bias  in other conflicts where our states or our allies face an enemy: the basic
storyline  is, we are acting  in response to provocation  from  the other. The coverage of  the 2014
crisis  in Ukraine presents  the  tipping point as occurring on 27 February 2014 when armed men
(assumed  to  be  Russian  or  Russian­inspired)  seized  control  of  Crimea’s  parliament  and
government  buildings.  Ignored  is  the  real  tipping  point,  on  23  February,  when  Ukraine’s  new
government voted, as its first act, to repeal the status of Russian as the second official language in
eastern regions of the country. Ignored also is the larger context of the EU and NATO project for
hostile  influence  on  Russia’s  doorstep  (the  US  has  an  explicit  doctrine,  the  Monroe  Doctrine,
which  prohibits  the  equivalent  situation  on  the  whole  American  continent,  North  and  South). 
Similarly,  coverage of  the East  and South China Seas presents China as  the bully  and  the US
“pivot to East Asia” as a response to the pleas of innocent Japan, Vietnam, Philippines and others.
  Ignored are such facts as the US “AirSea Battle” strategy, which goes beyond “containing” China
to  –  implicitly  – military  defeat.  In  the  words  of  Amitai  Etzioni,  author  of  several  books  on  US
foreign  policy,  the  strategy,  adopted  in  2010,  is  intended  to  allow  US  military  forces  “to  enter
contested zones and conclude the conflict by bringing to bear the full force of their material military
advantage”.  Etzioni  quotes  a  senior  Navy  official,  “AirSea  Battle  is  all  about  convincing  the
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